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“БОБУРНОМА” CЮЖЕТИ ВА КОМПОЗИЦИЯСИДА
ТАРИХИЙ СИЙМОЛАРНИНГ ЎРНИ
Сайёра Қозақова
НамДУ Педагогика факультети
Мактабгача таълим методикаси кафедраси ўқитувчиси
Аннотация: Ушбу мақолада Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома” шоҳ
асарида тарихий воқеаларнинг жонли тарздагидек гавдалантирилгани, асарда мингдан
ортиқ шахслар тилга олиниб, уларнинг фаолияти, характери, ижоди намуналари таҳлил
этилганлиги келтирилган. Асардаги сиймолар ва тимсолларни таркибий жиҳатдан
ўрганиб, асардаги образлар оламини адабиётдаги замонавий метод ҳисобланган структурал
поэтика талаблари асосида тадқиқ этилганлиги ифодаланган.
Калит сўзлар: структурал поэтика, тарихий шахслар образи, ижодкор шахслар
образи, aёллар образи, ҳукмдорлар образи, амирлар образи, вазирлар образи, дин пешволари
образи, ҳарбий амалдорлар образи..
РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В СЮЖЕТЕ И КОМПОЗИЦИИ
"БАБУРНАМЕ"
Сайёра Козакова
Преподаватель кафедры методики дошкольного
образования педагогического факультета НамГУ
Аннотация: В этой статье великое произиедение Захириддина Мухаммада Бабура
“Бабурнама” представляет собой яркое изображение исторических событий, в котором
упоминается более тысячи человек и анализируется их деятельность, характер и
творческий потенциал. Установлено, что структурное изучение изображений и символов в
работе основано на требованиях структурной поэтики, которая является современным
методом в литературе.
Ключева слова: струкрурная поэтика, образ исторических лиц, образ творческих
лиц, образ женщин, образ амиров, образ религиозных деятелей, образ офицеров.
THE ROLE OF HISTORICAL FIGURES IN THE PLOT AND
COMPOSITION OF “BOBURNOMA”
Sayyora Kozakova
Teacher of preschool education methodology
department of NamSU pedagogy faculty
Annotation: This article is a vivid portrayal of historical events in Zahiriddin Muhammad
Babur's historical royal work "Boburnoma", which mentions more than a thousand people and
analyzes their activities, character and creativity. It is stated that the structural study of the figures
and symbols in the work is based on the requirements of structural poetics, which is a modern
method in the literature.
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Key words: structural poetry, image of historical persons, image of creative persons, image
of women, image of generals, image of amirs, image of vazirs, image of religious figures, image of
officers.
“Бобурнома” асари Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг шоҳ асари бўлиши
билан бир қаторда халқимизнинг шонли тарихи, битмас‐туганмас хазинасидир.
“Бобурнома” асарининг жаҳон миқёсида эътироф этилишига сабаб асардаги
воқеаларнинг тарихий жиҳатдан аниқлигигина эмас, бу муҳташам асарнинг
таркибланиш жиҳатидан ҳам мустаҳкам асосга қурилганидир. “Бобурнома”да
мингдан ортиқ шахслар тилга олиниб, уларнинг фаолияти, характери, ижоди
намуналари таҳлил ҳам этилади. “Бобурнома”даги сиймолар ва тимсолларни
таркибий жиҳатдан ўрганиб, асардаги образлар оламини адабиётдаги замонавий
метод ҳисобланган структурал поэтика талаблари асосида ўрганиш асарнинг янги
қирраларини очишга ёрдам беради.
Асар юзасидан тадқиқот олиб борган М.Абдуллаеванинг маълумотига кўра,
“Бобурнома”да ҳаммаси бўлиб 1540 нафар киши номлари тилга олинган бўлиб,
шундан 357 нафари мовароуннаҳрлик тарихий шахсларнинг номларидир. Қолган
кисми эса турли даврда, турли мамлакатларда яшаган тарихий шахслар номидир41.
Лекин биз “Бобурнома” асарининг С.Ҳасанов томонидан тайёрланган нашрида 1453
нафар тарихий шахс номи тилга олинганлигини аниқладик. Улар орасида жуда
кўп тарихий шахслар (темурий
ҳукмдорлар, ҳарбий амалдоpлар, илм-фан ва
санъат намояндалари)нинг, шоир ва ижодкорларнинг портретлари, руҳиятлари
моҳирона чизилган, уларнинг хатти-ҳаракатлари, фаолиятлари баёни орқали
шахсий хусусиятлари - характерлари очиб берилган. Тарихий шахсларнинг
қиёфалари ва фазилатларини ёритганда, Бобур уларга нисбатан ҳаққоний
муносабатда бўлишга, уларнинг яшаш тарзи ва шароитидан келиб чиқиб, феълатворларининг энг муҳим жиҳатларини мумкин қадар аниқ ва ихчам ибораларда,
лўнда ифодалашга ҳаракат қилган.
“Бобурнома” да бир неча юз тарихий шахслар, уларнинг фаолияти ва
саргузаштлари тасвир этилади. Булар шоҳлар, вилоят ҳокимлари, амирамалдорлар, аскар бошлиқлари, дин пешволари, аскарлар, илм-фан, санъат ва
адабиёт аҳллари, деҳқонлар, ҳунармандлар, қуллар ва бошқа ижтимоий гуруҳдаги,
лавозим ва касбкордаги кишилардир. Бобур бу образларни тасвирланаётган
воқеалардаги ролига қараб бирлари ҳақида кенг ва батафсил сўзлайди, иккинчи
бирлари ҳақида қисқа маълумот беради, бошқа бирларини бирон муносабат билан
тилга олади ёки эслаб ўтади. У воқеаларнинг ривожида муҳимроқ ўрин тутган
Умаршайх мирзо, Ҳусайн Байқаро, Султон Аҳмад Мирзо, Хисравшох каби тарихий
шахсларнинг фаолияти ва саргузаштларини баён этиш билан бирга, уларнинг шаклшамойили, насл-насаби, маънавий қиёфаси, хислати, хулқ-атвори, кишиларга
муносабати, маданий савияси ва бошқа жиҳатларни ҳам тасвирлайди.
Асарда иштирок этган образларни 3 гуруҳга ажратиб таҳлил қилиш мумкин:
1.
Тарихий шахслар образи.
41

Абдуллаева М. “Бобурнома” ва “Шажараи турк”нинг қиёсий поэтикаси. -Т., 2002. -Б.68
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2.
Ижодкор шахслар образи.
3.
Аёллар образлари.
“Бобурнома”да берилган образлар асар матнида турли муносабатлар билан
тилга олинади. Ҳар бир образга берилган холис муносабат асарнинг қимматини
янада оширган.
Структурал таҳлилда асардаги барча персонажлар орасидан нисбатан фаол
иштирокчилар ажратиб олиниб, уларга алоҳида тавсиф бериш тажрибаси мавжуд.
Худди шундан келиб чиққан ҳолда Бобур тарихий шахслардан олти киши ҳақида
батафсил маълумот берганини кузатиш мумкин. Булар:
1.
Умаршайх мирзо.
2.
Султон Аҳмад мирзо.
3.
Султон Маҳмуд мирзо.
4.
Хисравшоҳ.
5.
Бойсунқур мирзо
6.
Ҳусайн Бойқаро.
Дастлаб, тилга олинган тарихий шахсларнинг насл-насаби ҳақида маълумот
масофлари, яъни олиб борган урушлари, вилоятлари, яъни эгалик қилган
мулклари, авлодлари, оила аъзолари, умароси, яъни амирлари ҳақида маълумот
берилади. Асарда фақатгина маълумот бериш билан чекланмай, Бобур ҳар бир
шахсга холис муносабат билдиради: “...Хисравшоҳ бадбахт кофири неъмат салтанат
дағдағаси билаким, салтанат андоғ нокас, беҳунарларга не навъ етгай! Не асл, не насаб, не
ҳунар: не ҳасаб, не тадбир, не шужоат, не инсоф, не адолат! Бойсунқур мирзони беклари
била тутуб, Бойсунқур мирзоға кериш солиб, муҳаррам ойининг ўни эрдиким, мундоқ
хуштабъ ва пурфазилат ва ҳасаб ва насаб била ороста подшоҳзодани шаҳид қилди. Беклари
ва ичкиларидин ҳам бир нечани ўлтурди”42. Бу тасвир орқали Бобур, илк навбатда
Бойсунқур мирзо шахсиятига оид ижобий фикрларини билдиради, шунингдек,
Хисравшоҳ образига хос бўлган иллатларни қаҳр билан тилга олади.
“Бобурнома”да тарихий сиймолар образи асосий ўринни эгаллайди.
Тарихий образларни асардаги иштироки, эгаллаб турган вазифалари, касби ва
ижтимоий аҳволига кўра беш гуруҳга ажратган ҳолда таҳлил қилиш :
1. Ҳукмдорлар образи: Умаршайх мирзо, Абдулазиз мирзо, Бадиуззамон
мирзо, Бойсунқур мирзо, Ҳусайн Бойқаро, Султон Маҳмуд, Султон Аҳмад,Улуғбек
мирзо, Шайбонийхон ва бошқалар;
2. Амирлар образи: Дарвеш Алибек, Муҳаммад Бурундуқ барлос,
Жаҳонгир барлос, Нуёнбек, Зуннун арғун ва бошқалар;
3. Вазирлар образи: Маждиддин Муҳаммад, шайхулислом Сайфуддин
Аҳмад, Мавлоно Шайх Ҳусайн, Муллозодайи Мулло Усмон, Мир Муртоз,
Мулло Масъуд Ширвоний ва бошқалар;
4. Дин пешволари образи: Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор, Мир Сарбарахна,
Камолиддин Ҳусайн Гозургохий ва бошқалар;
5. Ҳарбий амалдорлар образи: Диловархон, Қосимбек ва бошқалар.
42

Заҳириддин Муҳаммад Бобур. “Бобурнома”, Т.:. “Шарқ” НМАК, 2002. - Б.71
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Булар орасида ҳукмдорлар образлари етакчи мавқе эгаллагани учун улар
ҳақида изчил маълумот беришга ҳаракат қиламиз.
1.
Бойсунқур мирзо. Асарда ушбу образ 57 маротаба тилга олинади. Илк
бор муаллиф Султон Аҳмаднинг умароларидан бири Дарвеш Муҳаммад тархон
тўғрисида маълумот бераётиб бу образга тўхталади. Бунда Бойсунқур мирзонинг
Султон Али мирзо билан бўлган жанги воқеаси эсланади. Кейинги тасвирда Султон
Маҳмуд мирзонинг авлоди ҳақида тўхталаркан, Бойсунғур мирзо хусусида
қуйидагича маълумот берилади: “...Яна бир ўғул Бойсунқур мирзо эди. Онаси
Пашабегим эди”43. Демак, ушбу қўшимча маълумотдан маълум бўладики, Бойсунғур
мирзо Султон Маҳмуднинг иккинчи ўғли бўлиб, унинг онаси Пашабегимдир.
Султон Маҳмуд мирзонинг 11 қизидан 3 таси Бойсунқур мирзо билан бир онадан
туғилган, яъни унинг қондош опа-сингиллари эди. Кейинги тасвир Султон Маҳмуд
мирзонинг умароси қисмида учрайди ва унда Бойсунқур мирзонинг бек аткаси Аюб
эканлиги айтиб ўтилади. Навбатдаги тасвирларда Бойсунғур мирзонинг
Самарқандда подшоҳликка ўтириши ҳақида маълумот берилади. Унга кўра, Султон
Маҳмуд мирзо ҳаётлигида Бойсунғур мирзоға Бухоро ҳокимлигини берган
Самарқанд ва Ҳисор беклари тил бириктириб, Самарқанд тахтиға Бойсунқур
мирзони ўтирғизган, Бойсунғур мирзо подшоҳлик тахтига ўтирганда ўн саккиз ёшда
бўлган. Шунингдек, асарнинг кейинги ўринларида Султон Муҳаммаднинг
Бойсунқур мирзога қарши қўшин тортгани, Иброҳим Сорунинг Бойсунқур мирзо
отига ҳутба ўқитиб муҳолифат мақомида бўлгани баёни берилади. Кейинги
тасвирларда Бойсунқур мирзонинг Султон Али мирзо билан бўлган жанги
тафсилотлари, шунингдек, Хисравшоҳ билан бўлган муносабати баён этилади.
Хуллас, темурий шаҳзодалардан бири бўлган Бойсунқур мирзо Султон
18 ёшида эса Самарқанд подшоҳи бўлган. Хисравшоҳнинг ҳийласи билан
ўлдирилган.
2.
“Бобурнома”да темурий ҳукмдорлардан энг йириги бўлган Султон
Хусайн Бойкаро номи 108 маротаба тилга олинган. “Бобурнома”да Бобур Хусайн
Бойқаронинг ҳар икки тарафдан — ота томонидан ҳам, она томонидан ҳам
темурийзода “карим ут тарафайн” (икки тарафлама улуғ) эканлиги таъкидланади.
Асарда Султон Ҳусайн мирзо номи билан тилга олади. Бир ўринда унга: “Султон
Ҳусайн мирзо кордон ва соҳиб тажриба подшоҳ эди”44, дея баҳо беради.
Султон Ҳусайн Бойқаронинг ташқи кўринишини: “...қийиқ кўзлук,
шерандом буйлуқ киши эди. Белидин қуйи ингичка эди...”45
Ахлоқ ва атвори ҳақида ревматизм касали билан оғригани учун намоз ўқий
олмаслиги, яхши улфат, хушхулқ киши эканлигини, сўзи ҳам хулқидек эканлигини,
ҳаттоки бир марта бир ўғли бир кишини ўлдиргани учун ўғлини хунталаблар
қўлига топширгани ва шу каби маълумотларни келтиради.
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Мардлиги ҳақида: “Шужоъ ва мардона киши эди. Борлар ўзи қилич
тегурубтур, балки ҳар маъракада борлар қилич тегурубтур. Темурбек
наслидин ҳеч ким маълум эмаским, Султон Ҳусайн мирзоча қилич чопмиш
бўлғай”46
Шеърий иқтидори хусусида: “Табъи назми бор эди. Девон ҳам тартиб
қилиб эди. Туркий айтур эди. Тахаллуси “Ҳусайний” эди. Баъзи байтлари ёмон
эмастур, вале мирзонинг девони тамом бир вазндадур”. Кўринадики, Хусайн
Бойқаро девонининг бир вазндаги асарлардан таркиб топгани Бобурга маъқул эмас.
Урушлари, қилган жанглари ҳақида тўхталар экан Ҳусайн мирзонинг 13
қатла қилган уруши ҳақида батафсил маълумот беради.
Авлоди ҳақида гапирар экан 14 ўғил 11 қизи бўлганлигини айтади. Асарда
Султон ҳарами хусусида батафсил маълумот берилади. Хусусан Султон Ҳусайн
мирзонинг 5 хотини ва 4 ғума, ғунчачиси ҳақида тўхталади. Маълумотларни бериш
жараёнида такрорларга йўл қўйилган. Хусусан, Опоқбегим ҳақида маълумот бера
туриб, Попо оғача ҳақида ҳам тўхталади. Сўнг Попо оғача ҳақида гапирганда
юқоридаги маълумотлар такрорланган.
Бобур Ҳусайн Бойқаронинг умаролари ҳақида тўхталиб, 36 та амир
номини тилга олади.
Судурлари қаторида эса Мир Сарбарахна ва Камолиддин Ҳусайн
Гозургохий номини тилга олади. Шунингдек, Султон Ҳусайн мирзонинг 11
вазири ҳақида ҳам маълумот беради.
“Шуародин” рукнида эса ўзига замондош бўлган 14 шоир, 3 рассом, 8
мусанниф ва бир қанча мусиқачилар ҳақида маълумот беради.
Бобур бир неча ўринда Ҳусайн Бойқаро шахсига ва унинг қилган ишларига
танқидий муносабат ҳам билдириб ўтган. Хусусан, Шайбоний босқини арафасида
темурий шаҳзодалар қатори Султон Ҳусайн мирзонинг қилган ишини
маъқулламайди. Бобур Султон Ҳусайн мирзодек мардона ва соҳиб тажриба подшоҳ
мадад қилмай, кўмак бермай, Шайбоқхон ҳузуриг Камолиддин Ҳусайн
Гозургохийни элчиликка юборганини хушламайди. Шу ўриндаги тасвирларда,
Бобур Султон Ҳусайн Бойқарони “Султон Ҳусайн мирзодек соҳиб тажрибалик
подшоҳ”, “Султон Ҳусайн мирзодек Темурбек ўруниға ўлтурғон улуғ подшоҳ” каби
танқидий таъкидлар билан сийлайди.
Хуллас, Бобур Хусайн Бойқаро образи тасвири орқали Хуросон хусусан Ҳирот
адабий, сиёсий, ижтимоий муҳити, сарой ҳаёти ҳақидаги маълумотларни
умумлаштирган.
“Бобурнома”да энг кўп учрайдиган образлардан бири амирлар образидир.
Асарда Ҳусайн Бойқаронинг 36 амири, Умаршайх мирзонинг 13 амири, Султон
Аҳмад мирзонинг 11 амири, Султон Маҳмуд мирзонинг 6 амири номи санаб
ўтилади. Шунингдек, Бобур ҳар бир шахс ҳақида қичқача бўлса-да, маълумот
беради.
Биз ушбу амир образлари ичидан энг кўп учраган Дарвеш Муҳаммад тархон
образини таҳлилга тортдик.
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Дарвеш Муҳаммад тархон темурийлар хонадонидан бўлиб, асарнинг 14
ўрнида тилга олинади. У Ўрда Бўға тархоннинг ўғли, Султон Амад мирзо, Султон
Маҳмуд мирзонинг тоғаси ҳисобланади. Асарда Султон Маҳмуд мирзонинг барча
бекларидан улуғроқ ва мўтабарроғи эканлиги хабар қилинади. Бобур унинг
шаҳсияти ҳақида тўхталиб, мусулмон, одми ва дарвешваш киши бўлганлигини
таъкидлайди. Шунингдек, доимо Мусҳаф ўқишини, шатранжни жуда кўп ва яхши
ўйнашини айтади. Қуш илмини жудаям яхши билишини алоҳида тилга олади.
“Бобурнома”да вазирлар образлари тасвири ҳам ўзига хос ўринга эга. Шу
сабабли ҳам вазир образларини таҳлил қилишни мақсадга мувофиқ деб билдик.
Асарда Султон Ҳусайн мирзонинг 11 вазири ҳақида маълумот келтирилади. Булар:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Хожа Ато
Маждиддин Муҳаммад
Шайхулислом Сайфуддин Аҳмад
Мавлоно Шайх Ҳусайн
Муллозодайи Мулло Усмон
Мир Муртоз
Мулло Масъуд Ширвоний
Мир Жалолиддин муҳаддис
Мир Атоулло Машҳадий
Қози Ихтиёр

Мир Муҳаммад Юсуфлардир.
Ушбу тарихий шахслардан асар давомида батафсил маълумот берилгани
Муллозодайи Мулло Усмон образидир. Бу образ асарнинг икки ўрнида
учрайди. Бобур Кобул туманларидан бири бўлган Лаҳугар тумани хусусида
гапирар экан, бу туманнинг улуғ кенти Чарх экани, ва Муллозодайи Мулло
Усмон ҳам Чархдан эканлигини таъкидлайди. Шунингдек, Улуғбек мирзо
замонида ўн тўрт ёшида дарс айтгани сабаб Мулло Модарзод деб аташганини
қайд этади. Кейинги тасвирда Ҳусайн Бойқаро билан муносабати қаламга
олинади: “Самарқанддан бориб Каъбани тавоф қилиб, Ҳириға келганда,
Султон Ҳусайн мирзо манъ қилиб сахлади. Бисёр донишманд киши эди. Ул
замонда онча донишманд киши йўқ эди”47. Бобур бу тасвир орқали
Муллозодайи Мулло Усмон образига ўзининг холис муносабатини ҳам
билдирмоқда.
Асарда Ҳусайн Байқаро саройидаги дин пешволари ҳақида ҳам маълумот
берилади. Бунда Мир Сарбарахна, Камолиддин Ҳусайн Гозургохий хусусида
тўхталинади.
Камолиддин Ҳусайн Гозургохий. “Бобурнома”да бу образ ҳақида: “Агарчи
сўфи эмас эди, мутасаввиф эди. Алишербек қошида мундоқ мутасаввифлар
йиғилиб, важд ва самоъ қилурлар экандур. Аксаридин мунинг усули яхшироқ
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экандур. Ғолибо сабаби риояти усули бўлубтур”48, - дея хабар беради. Бундан
ўзга яхши фазилати йўқ эканлигини таъкидлайди. Камолиддин Ҳусайн
Гозургохий томонидан тайёрланган бир таснифга ўз муносабатини
билдиради: “Бир таснифи бор: “Мажлис ул-ушшоқ” отлиқ, Султон Ҳусайн
мирзонинг отиға боғлаб битибтур, бисёр суст ва аксар ёлғон ва бемаза беадабона
ҳарфлар битибтур. Андоқким, баъзидин таваҳҳуми куфрдур”49. Асарда
ифодаланган айрим фикрлар Бобурни қониқтирмайди. Шу сабабли ҳам асарга
яхши муносабат билдирмайди.
Ҳарбий амалдорлар образи ҳам асарда ўзига хос ўринга эга. Биз ҳинд ҳарбий
амалдорларидан бири бўлган Диловархон образини таҳлилга тортдик.
Диловархон Ҳиндистон амалдорларидан бири бўлиб, Бобур асарнинг
Ҳиндустон қисмида бу образ ҳақида маълумот беради. Биринчи фикр унинг бир
неча маҳал бандда, яъни ҳибсда эканлиги билан бошланади. Сўнг икки-уч ой бурун
банддан қочиб, Лаҳўрга борганлиги айтилади.
Иккинчи бора эса Диловархоннинг Оламхон, Ҳожихон билан биргаликда
Саҳринддан ўтиб Бобур лашкарларининг Малўтни олгани хабарини эшитганлиги
қайд этилади.
Кейинги маълумотда: “Диловархон чун ҳамиша давлатхоҳлиқ мақомида эди ва
бизнинг учун уч-тўрт ой банд тортиб эди, айрилиб, Султонпурға кўчига келиб, биз
Малўтни олғондин уч-тўрт кун сўнг Малўт навоҳисида бизга келиб, мулозамат қилди”50,
Навбатдаги қайдда Диловархоннинг иттифоқи била хунбахр таъйин
қилинганлиги айтилади. Шунингдек, унинг Бибан билан муносабати ёритилади:
“Бибан ҳам ушбу юртта келиб, мулозамат қилди. Бу афғонлар кўп рустойи ва бехуш эл
бўладур. Бовужудким, Диловархон ҳам навкар ва ҳам мартабаға андин улуқроқ ўлтурмас,
Оламхоннинг ўғлонлариким, подшоҳзодаларедур, алар ўлтурмас, бу ўлтурмоқ истидъо
қилди, анинг номаъқулиға ким қулоқ солур”51!
Кейинги тасвир асарнинг “Фармони Заҳириддин Муҳаммад Бобур Ғози”
қисмида берилган бўлиб, унда Диловархон “аз умурои Ҳинд умдатул мулк
хонохонон” дея таърифланади ва у қўшиннинг баронғор қисмида ҳаракат
қилганлиги айтилади. Навбатдаги тасвирда ҳам Диловархон Ҳиндистон умаролари
қаторида санаб ўтилади.
Демак, Диловархон образи тарихий шахс сифатида асарнинг 10 жойида тилга
олинади. Унда Диловархоннинг бандда бўлгани, сўнг Лаҳўрга қочгани, Бобурга
қуллуқ қилгани, жангларда қўшиннинг баронғор қисмида ҳаракат қилгани
тўғрисида маълумот берилади.
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Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, тарихий образлар асарда салмоқли
ўринни эгаллайди. Асарнинг сюжет ва композициясида ҳам алоҳида мавқега эга.
Шу сабабли ҳам асарда улар аниқ ва батафсил тавсифланади. Айримлари фаол
ҳаракатда ва айримлари эса асарнинг маълум бир ўрнидагина учрайди.
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ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ АСОСИДА ХОРИЖЛИКЛАРГА
ЎЗБЕК ТИЛИНИ ЎРГАТИШ
Собирова Маҳбуба Юсуфжоновна,
Намду доценти, педагогика фанлари номзоди.
Аннотация: мақолада хорижликларнинг ўзбек тилини ўрганишга қизиқиши, тил
компетенцияси хусусида фикр юритилади. Ўзбек тилини ўргатишда инновацион
ёндашув усуллари изоҳланади.
Калит сўзлар: хорижликларнинг ўзбек тилини ўрганишга қизиқиши, ҳамкорликда
ўқитиш, инновацион ёндашув усуллари.
ИНОСТРАНЦЫ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА
ОБУЧЕНИЕ УЗБЕКСКОМУ ЯЗЫКУ
Собирова Махбуба Юсуфжоновна,
Доцент НамГУ, кандидат педагогических наук
Аннотация: в статье рассматривается заинтересованность иностранцев в
изучении узбекского языка, языковая компетенция. Объясняются инновационные подходы
к обучению узбекскому языку.
Ключевые слова: зарубежный интерес к изучению узбекского языка, совместное
обучение, инновационные подходы.
FOREIGNERS ON THE BASIS OF AN INNOVATIVE APPROACH
TEACHING THE UZBEK LANGUAGE
Sоbirova Mahbuba Yusufjonovna
Associate Professor of NamSU, candidate of pedagogical sciences
Annotation: the article considers the interest of foreigners in learning the uzbek language,
language competence. Innovative methods of teaching the uzbek language are explained.
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